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ABSTRAKT

Të hartosh një punim diplome do të thotë: (1) të përcaktosh saktë temën; (2) të mbledhësh
materiale mbi këtë temë; (3) t’i sistemosh materialet; (4) ta rishqyrtosh drejtpërdrejtë temën
nën dritën e materialeve të mbledhura; (5) të integrosh në punim edhe mendimet e
shprehura nga të tjerët mbi këtë çështje; (6) të hartosh punimin në mënyrë të tillë që, kush e
lexon, ta kuptojë se ç’është dashur të thuhet në të, si dhe të jetë në gjendje, po të dalë
nevoja, t’i drejtohet po të njëjtit material, me qëllim që ta rimarrë këtë temë (Eco, 1997).
Ky punim është punuar duke u bazuar në hapat e cekur më lartë. Punimi ka për qëllim
analizimin apo thënë ndryshe monitorimin e minimalizmit, si lëvizje në forma të ndryshme
të artit dhe dizajnit. Konkretisht, do të analizohet se si lindi kjo formë, dhe në cilat fusha të
artit.
Minimalizmi është një term që përdoret për të përshkruar muzikën dhe artin që në të njëjtën
kohë janë shumë të ngjashme dhe shumë të ndryshme. Edhe pse kjo ishte zhgënjyese në
shikim të parë, shumë shpejt u bë e qartë se kjo shumëllojshmëri perspektivash është më
tepër një virtyt se sa një defekt: ajo lejon kthjellim të perspektivave të ndryshme në
minimalizëm, dhe kështu të llojeve të ndryshme të thjeshtësisë. Katër pikëpamjet e
minimalizmit fokusohen në: funksion, strukturë, arkitekturë dhe bashkëveprimin
(Obendorf, 2009).
E gjithë kjo është bërë duke u bazuar gjithmonë në literaturën e përdorur dhe duke e
krahasuar atë me aktualitetin. Po ashtu, bazë për punimin tim janë veprat e artistëve të parë
minimalist, në veçanti ato të Tadao Andos për minimalizmin në arkitekturë, duke bërë që ta
kuptojmë këtë formë në thelb.
Tema e trajtuar është mjaft komplekse dhe mu për këtë arsye është dashur një studim më i
thellë në literaturë. Pasi edhe vetë artistët e thonë se koncepti i arkitekturës minimaliste
është për të hequr çdo gjë deri te cilësia thelbësore, duke e arritur thjeshtësinë.
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1. HYRJE
Minimalizmi është një lëvizje në forma të ndryshme të artit dhe dizajnit, sidomos të artit
vizual dhe muzikës. Minimalizëm është çdo dizajn apo stil në të cilin elementet e thjeshta
dhe më të pakta përdoren për të krijuar efektin maksimal. Minimalizmi mund të përdoret në
shumë forma të artit siç janë: dizajni, muzika, moda, arkitektura dhe hapësira, arti dhe artit
vizual (Matwiejew).
Koncepti i arkitekturës minimaliste është për të hequr çdo gjë deri te cilësia thelbësore dhe
për ta arritur thjeshtësinë. Idea nuk është krejtësisht pa zbukurim, por që të gjitha pjesët,
detajet dhe mobilieritë konsiderohen të reduktuara në një fazë ku askush nuk mund të heq
ndonjë gjë tjetër për të përmirësuar dizajnin. Dizajnerët e arkitekturës minimaliste
përqendrohen në lidhjen midis dy projekteve të përsorura, me ndriçim elegant, dhe me
hapësirat e zbrazëta duke larguar format tri dimensionale të dizajnit arkitektonik. Format
themelore gjeometrike, elementet pa dekorime, materialet e thjeshta dhe përsëritja e
strukturave përfaqëson një ndjenjë të rendit dhe cilësisë esenciale. Lëvizja e dritës natyrale
në ndërtesa zbulon hapësira të thjeshta dhe të pastërta (Agarwal, 2014).
Një nga arkitektët e njohur minimalist është Tadao Ando i cili njihet për përdorimin e
materialeve siç është betoni, druri dhe qelqi. Gjithashtu për përdorimin e dritës natyrale dhe
lidhjen e ndërtesave me natyrën.
Për Tadao Andon arkitektura e vërtetë nuk është hapësira e shprehur nëpërmjet metafizikës
apo estetikës, por hapësira që të bën për vete fizikisht. Në këtë kuptim, ai kërkon
arkitekturë sa të bukur aq edhe të aftë. Ai vlerëson arkitekturën e patrembur të përcaktuar
nga fitorja e saj ndaj dilemës, vuajtjes dhe frikës (Tadao Ando – Architect, Osaka, Japan).
''Thjeshtësia është komplekse. Nuk është asnjëherë e thjeshtë për të mbajtur gjërat e
thjeshta. Zgjidhjet e thjeshta kërkojnë të menduarit më të përparuar (Norton).''
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2. HISTORIKU I MINIMALIZMIT
Termi ''minimalizëm'' në përgjithësi është përdorur nga kritikët e artit vizual dhe muzikës
për të përshkruar teknikën e ''zhveshjes'' një punë në mënyrë që të lejojë shikuesit dhe
dëgjuesit të përqendrohen ekskluzivisht në elemente të rëndësishme dhe themelore të një
vepre (Motte).
Në vitin 1965, kritikja Barbara Rose e quajti artin Minimalist një ''kundërhelm'' në kulturë
ku gjithnjë e më shumë përcaktohet riprodhimi nga imazhet dhe informacionet (Rose,
1965).
Dhe përderisa jetët tona, si nga natyra dhe nga gazetat janë të mbushura plot me kriza dhe
që njëra nuk është më e vetëdijshmë për tjetrën, atëherë është e qartë se jeta vazhdon
pavarësisht, dhe më tej se çdo gjë mund të jetë dhe është ndarë nga secila (Rose, 1965).
Në kohën e tyre, linjat e pastërta, format e ngurta dhe ngjyrat e thjeshta të artit minimalist
bën një seri të ideve të reja eksperimentale dhe vendosmërisht formale. Estetika u kthye nga
brenda drejt konceptit të mendjes dhe larg nga e egra dhe gjesteve të paparashikueshme të
dorës. Duke hequr shenjat tradicionale të artit si vijat e lira me brushë dhe piedestalet, arti
minimalist sjell botën përreth tij në fokus të mprehtë dhe vë artin dhe jetën në barazim, në
pikëmbështetje të këmbyeshme duke e reduktuar vet dhe duke e zgjeruar perceptimin në të
njëjtën kohë (Strickland, 1993).
Minimalizmi është një trend që ka filluar të zhvillohet nga fillimi i shekullit të XIX dhe
gradualisht u bë një lëvizje e rëndësishme duke u përgjigjur dizajneve të mbi dekoruara të
periudhave të mëparshme (Bondless).
Minimalizmi është një term i shumë përdorimeve dhe kufijve të shpërndarë. Koha dhe
protagonistët e sajuar të frazave ndryshojnë sipas perspektivës. Mirëpo dikush mund të
pranojë sigurtë si të vërtetë që termi ''Minimalizëm'' ka fituar vëmendjen e publikut gjatë
viteve të 60ta dhe gradualisht ka zëvendësuar të tjerat etikat kokurruese siç janë: ''ABC art''
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dhe ''arti reduktiv'' (Rose,1965), ''arti literalist'' (Fried), ''strukturist'' skulptur(Lippard,1967),
''objekt skulpturë'' (Rose,1965), ''pikturë sistematike'' (Alloway, 1966), objekte të veçanta
(Judd,1975), ''forma unitare'' (titulli i Morris, San Francisco Museum) ose ''objekte unitare''
(Sandlet, 1968) (Obendorf, 2009).
Minimalizmi në art filloi në Amerikë gjatë viteve të 60ta dhe në fillim të viteve 70ta.
Artistët e njohur të cilët lidhën me minimalizëm janë: Donald Judd, John McCracken,
Agnes Martin, Dan Flavin, Robert Rauschenberg, Anne Truitt dhe Frank Stellooa
(Obendorf, 2009).
Carl Andre konsiderohet si njëri nga themeluesit e artit minimalist. Shumica e skulpturave
të tij janë të përbëra nga materiale të zakonshme dhe karakterizohen nga përsëritja e
formës, madhësisë dhe materialeve dhe ballafaqimi unik i formës (kryesishtë i drejt në
natyrë) me hapësirë të hapur. Puna e tij e vitit 1966 ''Lever'' tipizon skulpturën minimaliste
për disa arsyeje. Vepra përbëhet nga 137 tulla zjarrëduruese të vendosura njëra pas tjetrës
në një vijë të drejtë filluar te muri i galerisë duke u shtrirë në hapësirën e hapur të dhomës
(fig 1.). Në ''Lever'', Andre përdorë formën gjeometrike të drejtëkëndëshit, një formë
primare e përdorur edhe nga artistët edhe nga arkitektët për të krijuar një vijë të pastër dhe
të bashkuar në dysheme (Want, 2009).
Mbase piktura e parë ''Minimale'' ishte krijuar nga Robert Rauschenberg, i cili i përshkruan
pikturat e tij me etje të madhe (fig 2.). ''Ato janë të bardha, të mëdha (një e bardhë sa
Perëndia) të cilat janë të organizuar dhe të përzgjedhura me përvojën e kohës duke
paraqitur pafajësinë e një virgjëreshe (Obendorf, 2009).
Të dy këto vepra arti janë të krijuara nga forma gjeometrike shumë të thjeshta dhe me
ngjyra të cilat e karakterizojnë minimalizmin dhe e lejojnë shikuesin menjëherë të kuptoj se
i përkasin periudhës minimaliste me cilësinë e pastër të ngjyrës si dhe formës.
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Fig 1. Carl Andre, Lever 1996

Fig 2. Robert Rauschenberg White Painting (1951)
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Donald Judd ishte një piktor dhe skulptor që nuk i pëlqeu ''iluzioni i pikturës'' dhe
këmbënguli në nevojën për të punuar në ''hapësirë reale''. Ai krijoi objekte tre dimensionale
dhe argumentoi se ''mund të kenë lidhje me murin, dyshemenë, tavanin, dhomën, dhoma me
hapësira të jashtme ose me asnjë'' (fig.3.). Untitled (1967) dhe Untitled (1991), të dyja kuti
te montuara në murë të projektuar në hapsirë (Obendorf, 2009).

Fig 3. Donald Judd Unitled (Stack) 1967

Qëllimi i Judd ishte për të bërë objekte që qëndronin në vete si pjesë e një fushe të zgjeruar
duke krijuar imazhe që nuk aludojnë ndonjë gjë tjetër përtej pranisë së tyre fizike. Si
rezultat, puna e tij së bashku me atë të disa minimalistëve tjerë është quajtuar shume shpesh
literalist. Ndryshe nga skulpturat tradicionale e cila ishte e vendosur mbi një bazament,
duke vendosur atë si një vepër të veçantë arti, veprat e Judds qëndrojnë direkt në dysheme
15

dhe si rezultat, i detyron shikuesit të përballen me ato sipas ekzistencës së materialeve te
tyre (The Art History).

Qëllimi i minimalizmit është të lejoj shikuesit të përjetojnë punën më intenzivisht pa bërë
shumë presion për të tërhequr vemendjen.Arti Minimal është i lidhur me një numër të madh
të lëvizjeve të tjera të tilla si Arti Konceptual, në mënyrën se si puna e përfunduar ekziston
thjesht për të përcjell një teori , Pop Arti me magjepsjen e tyre të përbashkët me objektivitet
dhe Arti i Tokës në ndërtimin e formave të thjeshta. Arti Minimal ka treguar sukses të lartë
dhe ka ndikuar shumë në zhvillimin e artit të shekullit XX (Art Movements ).

Ashtu siç Hallet shkruan ''tendencat me minimalizëm në artet vizuale është për të shmangur
ndonjë implikim apo kuptim përtej objektit/subjektit dhe synojnë një lloj pastërtie
fenomenologjike, ndërsa tendenca në literaturë është të shkaktojë brenda një kornize disa
çështje të mëdha me anë të shoqatave figurative (Bailey J. R., 2010).''

2.1 Definicioni i minimalizmit
Minimalizmi refuzon nevojën për komente sociale, vetë-shprehje apo ndonjë aluzion tjetër
të historisë, politikës apo fesë. Ajo është e bazur në krijimin e objekteve me interes dhe
bukuri. Minimalistët reduktuan punën e tyre me numrin më të vogël të ngjyrave, vlerave,
formave, linjave dhe teksturë. David Burlyuk së pari e përdori termin në një katalog të
ekspozitës për pikturat e John Grahmas në galerinë Dudensing në New York në vitin 1929
(Minimalism: (1960 - 1975), 2009).
Shumë protagonistë kanë dhënë definicione të ndryshme rreth minimalizmit.
Minimalizmi ''një tendencë artistike e cila organizon parime ku këndi i drejtë, katrori dhe
kubi janë të pasqyruara me manovrim minimal të mundshëm (Obendorf, 2009).''
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Minimalizmi ''një lëvizje kryesisht në Amerikën e pasluftës në artet vizuale, muzikore,
letrare ose ndryshe që e bën deklaratën më të kufizuar nëse jo të paktën mundësisht burimet
(Obendorf, 2009).''
''Arsyeje e vetme që kam bërë ndonjë shkrim është më të vërtetë fakti se kritikët nuk i
kishin kuptuar gjërat shumë mirë. Ata kanë shkruar për artin minimal por askush nuk e ka
përcaktuar atë. Njerëzit më referohen mua si artist minimal por askush nuk e ka përcaktuar
ndonjëherë se çfarë do të thotë apo të vë kufizime aty ku fillon apo mbaron çfarë është dhe
nuk është'' (Sol LeWitt in Cummings, 1974) (Obendorf, 2009).''
Minimalizmi është përpiqur për t'a bërë të mistershëm artin, për të zbuluar karakterin
themlorë të tij, realitetin e tij. Ekspozimin e materialeve dhe proceseve te tij, duke tentuar të
tërheq shikuesit në një përvojë të menjëhershmë, të drejtpërdrejtë dhe pa ndërhyrje. Puna
ishte kompromis radikal dhe sfiduese: duke propozuar një mënyrë të re për të shikuar botën
(Martin, 1990).
Arti minimalist përshtatet direkt me hapësirën që zë. Skultpura është e rregulluar me kujdes
për të theksuar dhe zbuluar arkitekturën në galeri, shpesh duke u paraqitur në mure, në
kënde, ose direkt mbi dysheme duke i inkurajuar shikuesit që të jenë të vetëdijshëm për
hapësirën. ''Less is more'', artistët minimalist nuk mendojnë se duke bërë punë me forma të
thjeshta ata krijuan përvoja më pak të pasura për shikuesit. Përkundrazi, ata besonin se ishin
duke krijuar mundësinë për një marrëdhënie më të drejtpërdrejtë dhe të pastër në mes
shikuesit dhe të punës (Tate).
Thjeshtësia e formës jo domosdoshmërisht barazohet me thjeshtësinë e përvojës (Morris).
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3. MINIMALIZMI NË ARKITEKTURË
Dëshira për ta dërguar arkitekturën drejt elementeve thelbësore në disa kohë për arsye
teknike, mirëpo shpesh për arsye fetare ose estetike në mendje ka ekzistuar për mijëra vjet
në kultura dhe qytetërime të ndryshme. Minimalizmi ka marrë hov në skenë si reagim ndaj
pushtetit fetar apo laik dhe është sinjal i kthimit të vlerave themelore (Placeholder1) .

Minimializmi në arkitekturë është ndikuar nga shumë gjëra që janë krijuar para tij. Një
ndikim shumë të madhë e ka edhe lëvizja e artit ''De Stijl''.

Lëvizja ''De Stijl'' u themelua në vitin 1917 në Amsterdam. Artistët më të njohur të kësaj
lëvizje ishin piktorët Theo van Doesburg, i cili ishte gjithashtu një shkrimtar dhe kritik, dhe
Piet Mondrian, së bashku me arkitektin Gerrit Reitveld. Lëvizja propozon thjeshtësinë e
fundit dhe abastraktin përmes të cilës ata mund të shprehin një ide utiopike të harmonisë
dhe rendit (De Stijl).

Lëvizja De Stijl parashtroi parimin themelor të gjeometrisë së vijës së drejtë, sheshin dhe
drejtkëndëshin e kombinuar me asimetri të fortë, përdorimin mbizotërues të ngjyrave
primare të pastërta me të zezën dhe të bardhën, dhe marëdhëniet në mes të elementeve
pozitive dhe negative në një marrëveshje të formave jo-objektive dhe linjave (Think Design
Magazine).

Secila nga tri seksionet e kullave është tre metra e lartë. Ato kombinojnë forma gjeometrike
(drejtkëndësh të thjeshtë) më ngjyra të gjalla (të verdhë, të kaltër, të kuqe dhe të gjelbër),
zezë dhë të bardhë (xham pa ngjyrë për të lejuar deportimin e dritës). Pjesa e mesme është
ndërtuar rreth një ekuilibri në mes të kuqes dhe te gjelbërtës, duke mbizotëruar e verdha
dhe e kaltërta në dy anësoret identike dhe simetrike. Shumica e drejtkëndshave janë zgjatur
shumë (si panelet që mbajnë ato). Fakti që disa janë vertikale e disa horizontale është ajo që
e bën këtë përbërje më dinamike. Kjo punë është plotësisht abstrakte: forma gjeometrike
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dhe ngjyrat e shtuara deri te dritaret e qelqit me njolla në vetvete dhe përderisa ato
transmetojnë dritën ato rrezatojnë dhe japin kontribut në ndërtimin e hapësirës (fig.4.)
(Mondrian/ De Stijl).

Fig 4. Theo Van Doesburg, Stained-Glass Composition IV
(For the De Lange House in Alkmaar) 1917

Arti kështu sipas konceptimit të ''De Stijl'' buron nga emocioni i shkaktuar, nga bukuria dhe
synon realizimin ekskluziv të ambicieve estetike. Evoluimi i artit duhet të jetë në përputhje
të pa ndërprerë dhe termi mund të lejohet këtu- drejvizor. Van Doesburg jep pikëpamjen e
tij mbi konsistencën e këtij evolucioni: ''Arsyeja ishte, se estetika nuk kishte arritur ende nje
ekzistencë të pavarur. Çlirimi i artit nga lidhjet e moralit, fesë e natyrës në mënyrë që të
bëhet një shprehje e lirë e shpirtit njerëzor, për këtë arsye është pjesë e rëndësishme njohja
artistike e evolucionit (Jaffé, 1986).''
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Mondrian kishte kuptuar mirë mundësinë e abstraksionit në drejtim të shprehjes subjektive,
pasi ai shkruan: ''Një vepër arti varet ekskluzivisht nga vullneti i krijuesit të saj (Jaffé,
1986).''
Uniteti organik është i bazuar në tri elemente themelore: 1. gjendjen shpirtërore apo
emocionin, 2. ngjyrën, 3. formën. Piktura konsiderohet si një art plastik, është asgjë por
duhet gjetur ekuilibrin e duhur në mes të këtyre tri elementeve themelore. Ne e shohim pra
se në unitet organik natyra mund të përjashtohet dhe si një vepër e thjeshtë plastike e artit
prej elementeve natyrore si dhe nga ndenjat (Jaffé, 1986).
Arkitektura është fusha më e rendësishme në të cilën ndikimi ''De Stijl'' është vetë ndjerë.
Dhe me të vërtetë ky ndikim daton që në ditët e hershme të ''De Stijl''. Arkitektura e re nuk
e bën më këtë: ajo ka përfunduar me gjërat e zakonshme të jetës së përditshme në forma të
largëta nga realiteti siç e ka bërë gjithmonë më parë. Në të kundërtën: pranon problemet,
thjeshtë dhe qartë, se si shfaqen dhe rriten nga jeta aktive, që ajo ushqen. Qëllimi i
arkitekturës së re mund të përshkruhet me pak fjalë: kërkimi i formave të qarta për të
shprehur qartë nevojat (Jaffé, 1986).
Artistët e ''De Stijl'' duke vënë në dukje një kurs të drejtë, duke mbetur në një grup në mes
të ndryshimit në artin modern, ishin pioner jo vetëm për artin modern mirëpo edhe për jetën
moderne gjithashtu. Fakti që ata nuk kishin luftuar vetëm për pikturë moderne, por për një
stil të përgjithshëm duhet të jetë provë e mjaftueshme që ata ishin të vetëdijshëm për
detyrat dhe përgjegjsitë e tyre. Ata ishin të vetëdijshëm gjithashtu për vështirsitë dhe
shqetësimet duke u nisur nga detyrat e tyre. Në artikullin e tij retrospektiv në Circle,
Mondriaan shkruan në lidhje me këtë detyrë faktin për punën e pionerëve të ''De Stijl'' :
Për pionerët, kontakti social është i domosdoshëm, por jo në mënyrë që ata të dinë se çfarë
ata po bëjnë është e nevojshme dhe e dobishme, as në mënyrë që miratimi mund ti
ndihmojë ata të vazhdojnë dhe t'i mbaj gjallë me ide që jetojnë. Ky kontakt është i
nevojshëm vetëm në mënyrë indirekte: duke vepruar si një pengesë që e rrit vendosmërinë e
tyre. Pionerët krijuan në bazë të reagimit të stimulimit të jashtëm. Ata nuk janë të udhëzuar
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nga masa mirëpo nga ajo që e shohin dhe e ndjejnë. Ata zbulojnë të ndërgjegjshmen dhe të
pa ndërgjegjshmen, ligjet themelore të fshehura në realitet dhe synojnë realizimin e tyre. Në
këtë mënyrë ata i ndihmojnë zhvillimit njerëzor. Ata e dinë se njerëzimi nuk është shërbyer
duke bërë art të kuptueshëm për të gjithë (Jaffé, 1986).
Në vitin 1920 është arritur kontakti i parë midis ''De Stijl'' dhe Bauhaus. Në Bauhaus e cila
ishte themeluar në vitin 1919, Feininger tregoi një interes të thellë në punën dhe qëllimin e
''De Stijl'' në grup të vogël të Bauhaus artistave. Aktiviteti kryesor i ''De Stijl'' gjatë vitit
1921 është transferuar në Gjermani. Pasi që Van Doesburg kishte kontaktuar një vit më
parë me arkitektët gjerman tashmë kishin dhënë rezultate. Fryma e opozitës dhe
radikalizmit mbetët dominuese. Van Doesburg gjen një qendër të re për aktivitet e tij në
''Bauhaus'' dhe gradualisht korr sukses në përhapjen e ideve ''De Stijl'' atje duke e
transformuar karakterin e ''Bauhaus'' (Jaffé, 1986).
Bukuria e strukturës përcaktohet duke luajtur me ndriçim, duke përdorur forma themelore
gjeometrike si vija, duke përdorur vetëm një formë të vetme apo një numër të vogël të
formave për komponentët për unitet të projektimit, duke përdorur kombinimet me shije dhe
jo të ngarkuara të ngjyrave të ndritshme, zakonisht teksturë natyrale dhe ngjyra natyrale me
përfundim të pastër dhe të mirë. Duke përdorur ndonjëherë bukurinë e modeleve natyrore,
veshje me gurë duke e mbështjellur me dru e struktura të porositura, të thjeshtëzuara dhe
metal të vërtet të prodhuar të thjeshtësuar për arkitekturë prestigjoze dhe dizajn të
brendshëm. Duke përdorur ndriçim të balancuar dhe kontrast në mes të ngjyrave për të
përmirësuar estetikën vizuale. Struktura zakonisht do të ketë shërbime industriale, stil,
moshë dhe hapësirë (llampat, shkallët dhe teknologji), komponente të drejta dhe të rregullta
(si muret apo shkallët), që duhet të jenë të bëra me makineri, kulme të rrafshta apo gati të
rrafshta, dhe dritare të mëdha për të lejuar deportimin e rrezeve te diellit. Kjo dhe letërsia
artistike kanë kontribuar në fundin e shekullit të njëzet në dizajnin e arkitekturës dhe në
dekorin modern të shtëpisë. Shtëpia moderne e arkitekturës minialiste ka bërë që të
eliminojë muret e saj të panevojshme dhe ka drejtuar atë në popullaritetin e kuzhinës së
hapur me qëndrimin ditor (Minimalism).
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Një ndikim shumë të veçantë në minimalizëm e ka edhe arkitektri Ludving Mies van der
Rohe.
Mies van der Rohe i famshëm për shprehjen e tij ''less is more'' ishte një nga arkitektet e
shquar modernist, i njohur edhe si pioner për përdorimin e gjerë të qelqit në ndërtesa.
Veprat e tij paraqitën një nivel të ri të transparencës dhe thjeshtësisë, dhe ndërtesat e tij
shpesh ishin te referuar si ''skin-and-bones'' arkitekturë për theksin e tyre në strukturën e
çelikut dhe mbylljen me qelq. Përveç Mies van der Rohe, xhami kishte një ndikim të madh
për shumë arkitekt të lëvizjes moderniste duke e riorganizuar mënyrën se si ne mendojmë
për të përcaktuar hapësirën. Sot, xhami është bërë një nga materialet më të përdorura në
ndërtim, por shprehja e saj e hershme arkitektonike ndoshta është ilustruar më së miri në
veprat e Mies (Mies van der Rohe: ''Architecture as Language'', 2016).
Mies, arkitekt ky i cili është i njohur shpesh vetëm si ''Mies'' duke përdorur materiale
''moderne''- çelikun industrial dhe xhamin për të krijuar ''kockat'' e brendëshme për të
theksuar hapësira të hapura dhe të thjeshta. Mies gjithashtu ka shërbyer si drejtor i shkollës
së arkitekturës gjermane Bauhaus, duke e kthyer shkollën në një institucion privat ku ai
mori kryesim dhe ishte themelues i grupit gjerman arkitektonik Der Ring, i cili u
përqendrua në sjelljen dominuese të ideve të stilit modern (Driscoll, 2012).
Mies van der Rohe mësonte nxënësit e tij ne IIT për të ndërtuar së pari me dru, pastaj me
guri, pastaj tulla para se të përparojnë në beton dhe çelik. Ai besonte se arkitektët duhet ta
kuptojnë plotësisht materialet e tyre para se ata mund të projektojnë. Mies van der Rohe
nuk ishte arkitekti i parë që praktikoj thjeshtësinë në dizajn, mirëpo ai solli idealet e
minimalizmit dhe racionalizmit në nivele të reja. Shtëpia Farnsworth me muri nga qelqi
afër Chicagos ngjalli polemika dhe beteja ligjore. Ndërtesa Seagram bronz dhe xham në
New York City (e dizajnuar në bashkpunim me Philip Johnson) është konsideruar
rrokaqielli i parë në Amerikë, pikërisht nga qelqi. Filozofia e tij ''less is more'' u bë një
parim udhëheqës për arkitekturë në mesin e shekullit të njëzetë (Mies van der Rohe,
Modern Architect (1886-1969), 2015).
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Shtëpia Fransworth e projektuar nga Mies van der Rohe në vitin 1945 dhe e ndërtuar në
vitin 1951, është pjesë jetike e ikonografisë amerikane, një përfaqësim shembullor i stilit
ndërkombëtar të arkitekturës si dhe dëshira e lëvizjes moderne për tu ballafaquar me të
bukurën, duke përmirësuar dizajnin e strukturës së modernes me mjedisin organik dhe
natyrën përreth (fig 5.) (Farnsworth House).
Kjo shtëpi mbeti bosh për 45 vite për arsyeje se dr. Edith Fransworth paditi Mies van der
Rohe për shkelje të kontratës sepse kjo shtëpi ishte a pa përdorshme.
Mies deklaroi '' Natyra gjithashtu duhet të jetojë jetën e vet''. Ne duhet të kemi kujdes që të
mos e prishim atë me ngjyrën e shtepive tona dhe pajisjet e brendshme. Megjithatë ne duhet
të përpiqëmi për të sjellë natyrën, shtëpitë dhe njerëzit së bashku në një unitet më të lartë
(Neumeyer, 1991).
Seagram është 157m e gjatë me 38 kat, dhe u përfundua në vitin 1958. Ajo qëndron si një
nga shembujt më të mirë të esetikës funksionaliste dhe një kryevepër e korporatave të
modernizimit. Elementet strukturore të ndërtesës Mies ka menduar se duhet të jenë të
dukshme. Seagram u ndërtua nga një kornizë çeliku në të cilën muret e qelqit jo-struktuor
janë të varura (fig 6.) (Seagram Building).
Edhe pse Mies, tërheq një numër të madh të ndjekësve, ndikimi i tij indirekt ndoshta ishte
me rëndësi edhe më të madhe. Ai është i vetmi arkitekt modern i cili formuloi një kanun
arkitektonik vërtet bashkëkohore dhe univerzale të zbatueshëm, dhe ndërtesat e zyrave që
bë jehonë në të gjithë botën me konceptet e tij (Eckardt).
Puna e tij në fund u kritikua në vitet 1970 për ngurtësi, ftohtësi dhe anonimitet, por ishte
zgjedhja e deklaruar e Mies për të pranuar natyrën e shoqërisë industriale të shekullit XX-të
duke e shprehur në arkitekturë e tij (Eckardt).
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Fig 5. Franworth House

Fig.6. Seagram Building
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3.1 Dizajni tradicional japonez
Nëse dëshirojmë të studiojmë hapsirën në arkitekturën Budiste Zen, duhet të kuptojmë
filozofinë e sektit Zen. Fillimisht në periudhën mesjetare idetë e ''emptiness'' (zbrazëtirës)
dhe ''nothingness'' (inekzistencë) në sektin Budist ndikuan mbi japonezët. Hapësira në
arkitekturën japoneze (Kukan), si një vend bosh. Kjo fjalë fillimisht qëndroi për ''një vrimë
në tokë'' dhe në një kuptim aktual ''një vrimë në univers'' ose ''qiell''. Në Japoninë e lashtë
hapësira ndahet vërtikalisht në dy pjesë, Sora (qielli) dhe Ame ose Ama (parajasa). Në
konceptin e zbrazëtisë të dyja këto mund të thuhet se janë pjesë e hapësirës (Antariksa,
2004).
Filozofi i lartë japonez natyror Miura Baien (1723-1789) interpreton hapësirën jo si një
kontenier por diçka që mbush trupat. Në pjesën e diskursit të tij në metafizikë ai thotë që
vendi përfshin enterierin (Naka). Ky enterier është strukturë apo konstrukturë e vendit të
vet. Koha e hap të tashmen. Asgjë nuk ekziston pa formë. Si pasojë vendi dhë gjërat janë në
gjendjë për të ardhur në ekzistencë. Me enterier Miura do të thotë diçka që nuk është fizike
në natyrë dhë që nuk është as sipërfaqe e as vëllim. Në një letër Miura ka shkurar: ''duke
pasur parasysh teorinë e shpërndarjes e bën një gjë të qartë që të gjitha gjërat në univers
luftojnë njëra me tjetrën (Antariksa, 2004).
Në konceptin e zbrazëtisë në arkitekturën japoneze është një pjesë e hapësirës, si një vend
bosh. Pavarësisht nga kjo, ndjenja për përbërjen abstrakte është disi më e fortë se iluzioni i
thellë i hapësirës. Ajo vjen për të reflektuar tendencën në Zen Budizëm, për të theksuar
shkëlqimin e shpejt të depërtimit të intuitave në fenomene shpirtërore. Hapësira përfaqëson
të përgjithshem apo tokën në tërë kuptimin, por në anën filozofike kjo mund të jetë
ndryshe- hapësira në kuptimin fizik ose hapësira si një formë e cila përmban në vete
hapësirë. Varet se si e shohim hapësirën si një pjesë e filozofisë ose si një formë e
arkitekturës (Antariksa, 2004).
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Idea e thjeshtësisë shfaqet në shumë kultura, sidomos në kulturën tradicionale japoneze, të
filozofisë Zen. Japonezët manipuluan kulturën Zen në elementet estetike dhe të projektimit
për ndërtesat e tyre. Kjo ide arkitektonike ka ndikuar në shoqërinë perëndimore, veçanërisht
Amerikën nga mesi i shekullit të 18-të. Për më tepër frymëzoi arkitekturën minimaliste në
shekullin e 19-të. Konceptet e thjeshtësisë së Zen transmetojnë idetë e lirisë dhe thelbin e
jetës. Thjeshtësia nuk është vetëm vlerë estetike, ajo ka një përcaktim moral që duket në
natyrën e së vërtetës dhe nxjerr në pah cilësitë e brendshme të materialeve dhe objekteve
për thelbin (Minimalism).
Estetika japoneze sygjeron disa mënyra për kultivimin e ndjeshmërisë morale. Në vijim
duhet të përqendrohet në dy parimet e dizajnit: (1) respektimin e karakteristikave të lindura
të objekteve dhe (2) respektimin duke iu përgjigjur nevojave të njerëzve. (SAITO).
Njerëzit janë ndijor, si dhe konceptual, frymor dhe dizajnojnë dhe krijojnë objekte dhe
mjedise që repektojnë përdoruesit dhe banorët që domosdoshmërisht do të duhet t'u
përgjigjen nevojave të tyre truporë. Papanek citon ne mësimin Zen aftësinë për të ''menduar
me të gjithë trupin'' dhe na kujton se ''ne kemi nevojë për tu kthyer tek shqisat tona përsëri''.
Megjithatë, në një shoqëri të mirë ne duhet gjithashtu të jemi në gjendje të përjetojmë vlerat
morale në mjedisin e përditshëm. Kujdesi, respekti, ndjeshmëria dhe konsiderata ndaj
tjetrës qoftë humane apo jo-humane duhet të jenë themelet e një shoqërie të mirë, si dhe një
jete të mirë. Të jesh në gjendje të shijosh qetësinë, rehatinë dhe kënaqësinë estetike e dhënë
nga një objekt shkakton një ndjenjë të përkatësisë. Konfirmon se nevojat tona, interesat dhe
përvojat janë të rëndësishmë dhe kanë vëmendjen e merituar. Estetika japoneze siguron një
traditë të pasur dhe shembuj të ndryshëm të dimensionit moral në jetën tonë estetike
(SAITO).
Identiteti kombëtar i popullit japonez ishte i rëndësishëm për të mbajtur të paprekur jo
vetëm me anë të lëvizjeve politike dhe sociale, por edhe përmes ndryshimeve kulturore, si
arkitekturës që është bërë në përgjigje të ndryshimit të ambientit, edukimit si dhe
ndërveprimin me vendet e tjera të botës (Visita).
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3.2 Materialet në minimalizëm
Materialet të cilat janë përdorur në minimalizëm si dhe format e ngjyrat do ti kuptojmë në
disa shembuj të arkitektëve më të njohur të kësaj periudhe.
Duke punuar që nga mosha 16 vjeçare arkitekti zviceran Mario Botta është bërë prodhues
dhe profesionist i njohur i hapësirës, duke hartuar një koleksion të madh të vendeve të
adhurimit, shtëpive private, dhe muzetë, ndoshta më së shumti Muzeun e San Franciscos të
Arteve Moderne dhe kishën e San Giovanni Battisa në Mongo, Zvicërr. Përdorimi i tij i
masonerisë tradicionale mbi çelikun e efektshëm dhe xhamit të arkitekturës moderne krijon
fuqishëm, ndërtesa të sigurta në vetvete që tërheqin së bashku kontrastin midis peshës së
materialeve të tij dhe ndriçimit të dizajnit të tyre (Goodwin, 2015) .

Fig 7. San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA)
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Ndërtesa përbëhet prej galerive në rritje rreth një atriumi me kulm xhami (fig 7.).
SFMOMA është një vend më se i mrekullueshëm për të parë artin. Galeritë e muzeut janë
në proporcione elegante, ndriçuar bukur dhe rregulluar në mënyrë logjike. Arkitektura luan
një rol kyç në ruajtjen e ndjenjës së orientimit që ende nuk konkuron me artin në ekran. Për
të vlerësuar plotësisht orkestrimin e hapësirës së Bottës, vizitorët duhet të marrin shkallët
nëse është e mundur të ngjitet përmes atriumit. Secili nga katër katet e ekspozitës ka një
karakter të ndryshëm, përcaktuar nga lloji i artit që ekspozohet dhe nënvizuar nga përmasa,
ndriçimi dhe paraqitja e galerive të saj (Viladas, 1995) .
Materiali i tullave është një markë që e karakterizon sitilin e Bottas. Këtu struktura e tullave
ndryshon në secilën fasadë. Botta shmang edhe dritaret konvencionale (përveç në hyrje)
(Mario Botta (with Hellmuth Obata & Kassabaum), 1994).
Botta duket krejtësisht rahat në kombinimin e qasjes moderne për dizajnin e muzeut
(hapesirat e galerive minimalisht të detajuara) me tradicionalen (galeritë të organizuara
rreth atriumit ). Një dritare e hollë vertikale e cila vazhdon deri tek pjesa e përparme e
ndërtesës, që inkuadron pamjen e Yerba Buena Gardens, në mënyrë që vizitori nuk humb
ndjenjën e lidhjes me qytetin. Kjo dritare është pasqyruar në muret e shtyllës të kulmit me
xham, në gjendje që galeritë e katit te katërt dhe të pestë të japin pamje në hapsirën e
atriumit, duke eleminuar ndjenjen e mërzitshme '' ku jam unë?.'' Këto janë hapësira që bëjnë
artin të duket i shkëlqyer dhe shikuesit të ndjehen të mrekullueshëm (Viladas, 1995).
Gjeometria e pastër ka meritën më të madhe sepse mund të interpretohet thjeshtë. Një
formë shumë e thjeshtë dorëzohet direkt te njerëzit, kështu që ata mund ta pranojnë me
lehtësi. Gjithashtu arsyeja pse materialet klasike dhe tradicionale janë imazhe globale është
sepse mposhtin nivelin e gjeometrisë apo të kohës dhe bartin kuptimin direkt për të gjithë.
Ajo që konsideron së pari Botta kur dizajnon një strukturë është në qoftëse ajo i takon bazës
së gjeometrisë, në qoftëse është e natyrshme, njerëzore dhe hapësira që e don atë. Zgjedhja
e strukturës së materialeve natyrore si tullat dhe gurët nuk janë vetëm natyrale për hir të saj
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por për shkak se janë të kërkuar instiktivisht nga njerëzit. Botta beson se ky instikt njerëzor
bëhet baza e cila jep vlerë për formën dhe materialet (Leeum).
Maya Lin arkitekte dhe skulptore amerikane e interesuar me motive mjedisi e cila është e
njohur për dizajnin e Vietnam Veterans Memorials në Washington. Gjatë vitit të fundit të
studimeve ka hyrë në një konkurs mbarëkombëtar të sponsorizuar nga fondi Memorial i
Veteranëve për të krijuar një dizajn për monument për nder të atyre që kishin shërbyer dhe
vdekur në atë luftë. Dizajni i Lins përbëhej nga një granit i zi në fromën V murë i lëmuar i
gdhendur me emrat e 58,000 burrave dhe grave që u vranë apo u zhdukën. Ky plan
minimlaist ishte në kontrast të thellë me format tradicionale për një memorial, i cili
zakonisht përfshin skulpturë figurative heroike. Dizajni ngjalli një konflikt të madh të
polemikave, duke reflektuar mungesën e zgjidhjes së konflikteve kombëtare gjatë luftës, si
dhe mungesën e konsensusit mbi atë që përmban një memorial në fund të shekullit 20-të
(Britannica) .

Fig 8. Vietnam Veterans Memorial in Washington, D.C
29

Në moshën 21 vjeçare ajo u bë arkitektja dhe femra e parë që dizajnoi një memorial në
National Mall. Ky dizajn fluturoi në fytyrën e të gjitha konventave- një mur i zi granit, i
vendosur në Tokë si plagë i gdhendur me emrat e të gjithë atyrë që humbën (fig.8.).
Zgjedhja shkaktoi kundërshtim të ashpër nga grupet e veteranëve por sapo u ndërtua
kundërshtimet ndaluan. Ky ishte një lloj i ri i memoriumit, lindur nga nje ndjeshmëri e re
ku tani shihet si një pikë referimi në arkitekturën përkujtimore (Makers).
Lin spjegon pikëpamjen e saj për procesin krijues dhe si një artist merr idetë e tij:
''Çdo gjë që ju e bëni është e bërë nga çdo përvojë e vetme që e keni pasur ndonjëherë në
jetën tuaj, dhe në krye të kësaj, gjërat me të cilat ju keni lindur. Fuqia e vërtet e arteve
krijuese është që ju lejoni vetvetën për të menduar për diçka. Dhe mënyra si e gjen
zgjedhjen në mendjen tuaj për sipërfaqe nëpërmjet duarve tuaja... është mendja. Nuk ka
arsye për atë. A mund të formulojë një teoremë matematikore për këtë? Absolutisht jo
(Lashnits, 2007).''
Lin përdor matematikë dhe gjeologji për të krijuar vizionin e saj unik të natyrës. Ajo
gjithashtu tërheq fuqi nga bota natyrore. Çfarë e inspiron atë? Ajo formon vizionin e saj nga
të gjitha gjërat në natyrë dhe botës rreth saj, nga formacionet shkëmbore poshtë Tokës, deri
tek yjet mbi të. Ajo thotë:-''Unë mendoj që puna ime vlerësohet duke qenë respektuese e
natyrës e cila lidh një dashuri të pandarë për mjedisin natyror (Lashnits, 2007).''
E bardha ëshë ngjyra më e mrekullueshme sepse në atë mund të shohim të gjitha ngjyrat e
ylberit. Bardhësia e së bardhës nuk është vetëm e bardha, ajo pothuajse gjithmonë
transferohet nga drita dhe ajo që ndryshon: qiellin, retë, diellin dhe hënën (Meier).
Meier është ndoshta më i njohuri i grupit për përdorimin e ngjyrës së bardhë në dizajnet e
tij, për të cilën ai beson se e rrit cilësinë e dritës në hapsirë: Bardhësia lejon idetë
arkitektonike të kuptohen qartë - dallimi në mes të errësirës dhe transparencës, të plotës dhe
të zbrazëtës, strukturës dhe sipërfaqes ''spjegon ai - ''Kanë një qartësi më të madhe'' (Allen,
2015).
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Fig 9. The Neugebauer House

Theksi në dritë, ngjyra, vendi, gjeometria e thjeshtë dhe ndërveprimi midis njëra tjetrës
ndihmuanë Richard Meier & Partners Architects për të dizajnuar arkitekturë që është e
pastër, e kuptueshme dhe me lehtësi e admiruar. Organizimi linear i kësaj shtëpie përbëhet
nga pesë shtresa paralele nga ana e përparme deri tek ana e pasme për të mbështetur:
qasjen, shërbimin, jetesën, terasën si dhe pishinën. Në hyrjen kryesore të ngritur deporton
muri gëlqeror i fasadës ballore që të drejton mbi korridor (fig 9.). Modul i pesë metrave
kontrollon ndarjet strukturore dhe dimensionet e të gjitha hapësirave celulare. Volumi
kryesor, duke përfshirë hapësirat e ndenjës dhe të fjetjes, janë të rregulluara në një
formacion linear, ku çdo dhomë jep një pamje mbresëlënëse të pishinës (Sveiven, 2011).
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Kulmi me shtresë të dyfishtë është përfunduar me gjysmë metre, nga një metër katror
panele në gurë hi dhe pluhur të përbërë që përfundon me llaç. Veshja me dërrasë guri në
çati shërben vetëm si një ekran për shi, ku uji është drenazhuar nën nivel poshtë (Frampton,
1999).

3.3 Inspirimi i ndërtesave
Në vitin 1958 tullat Lego kanë qenë një shembull për kompleksitetin që mund të krijohet
nga kombinimi shumë i thjeshtë i blloqeve të ndërtimit. Tullat Lego janë përdorur për të
modeluar skena pothuajse të gjalla. Janë dy mësime për arkitekturën që janë ndërtuar në
tulla. Së pari janë ndërtuar në frymë minimale, blloqe identike që mund të kombinohen për
të krijuar format më të ndërlikuara (fig 10.) Së dyti edhe pse Lego ka futur në mënyrë të
vazhdueshmë forma të reja parimi detyrues ka qenë që forma të jetë e thjeshtë kështu që
tulla Lego ''origjinale'' ende ndërlidhet me të gjitha elementet e reja (fig 11.) (Obendorf,
2009).

Fig 10. Lego tulla origjinale

Fig 11.Elementet e reja të Legos
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4. MINIMALIZMI NE VEPRAT E TADAO ANDOS
Tadao Ando ka lindur në vitin 1941 në Osaka, Japoni. Duke u rritur në atë qytet ku Japonia
po e rrimerte vetën pas luftës, Tadao Ando kaloi shumicën e kohës jashtë shtëpisë, dhe u
rrit nga gjyshja e tij me emrin ''Ando''. Nga mosha 10 deri 17 vjeçare Tadao Ando ka
punuar si riparues i objekteve të drurit, ku ka mësuar se si të punoj me dru dhe ka ndërtuar
disa modele të aeroplanëve dhe anijeve. Studimet e tij kanë qenë shumë të pazakonta. ''Unë
kurrë nuk isha nxënës i mirë. Gjithmonë kam preferuar t'i mësoj gjërat vet jashtë mësimeve
në klasë. Kur isha rreth 18 vjeç, kam filluar të vizitoj tempuj, faltore dhe shtëpi të çajit në
Kyoto dhe Nara. Aty ka shumë akritekturë tradicionale të bukur në atë zonë. Isha duke
studiuar arkitekturën, duke shkuar për të parë ndërtimet aktuale, dhe duke lexuar libra në
lidhje me to.'' Interesimi i tij i parë në arkitekturë erdhi në moshën 15 vjeçare të Tadaos ku
ai bleu një libër me skica të Le Corbusier. ''I vështrova vizatimet e periudhës së tij të
hershme aq shume herë sa që të gjitha faqet u bënë të zeza,'' thotë Tadao Ando: ''në
mendjen time unë shpesh pyesja vetën se si do të kishte menduar Le Corbusier në lidhje me
këtë projekt apo me atë.'' (Tadao Ando : architect biography).
''Në të gjitha veprat e mia, drita është një faktor kontrollues i rëndësishëm '', thotë Ando.
''Unë krijoj kryesisht hapësira të mbyllura nëpërmjet mureve të trasha të betonit. Arsyeja
kryesore është që të krijoj një vend për individin, një zonë për individin brenda shoqërisë.
Kur faktorët e jashtëm të ambientit të një qyteti kërkojnë mure që nuk hapen, hapësira e
brendshme duhet të jetë veçanërisht e plotë dhe e kënaqshme (Prize, 1995).''
Më tej, për temën e mureve, Ando shkruan : ''Nganjëherë muret shfaqin një fuqi me anë të
dhunshme. Muret kanë fuqinë për të ndarë hapësirën, ndërruar vendin dhe për të krijuar
fusha të reja. Muret janë elementet themelore të arkitekturës, por ato gjithashtu mund të
jenë më të pasurat.'' Ando vazhdon ''gjëra të tilla si drita dhe era kanë kuptim vetëm kur
janë të paraqitura brenda në një shtëpi në një formë të shkëputur nga bota e jashtme. Unë
kam krijuar rend arkitektonik në bazë të gjeometrisë themelore: katrore, rreth, trekëndësh
dhe drejtkëndësh. Unë përpiqem të përdori forcat në zonat ku jam duke ndërtuar, për të
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vendosur unitet në mes të shtëpisë dhe natyrës (dritës dhe erës) që është humbur në
procesin e modernizimit të shtëpive japoneze gjate rritjes së shpejt të viteve 50të dhe 60të
(Prize, 1995).
Tadao Ando është një nga arkitektët më të njohur bashkëkohorë japonez. Puna e tij
karakterizohet me hapësira të mëdha të betonit pa zbukurime dhe materiale tjera të
papërpunuara. Ai ka projektuar shumë ndërtesa të rëndësishmë duke përfshirë: Row House
në Sumiyoshi, Osaka (1976) me të cilën mori çmimin vjetor të Institutit Arkitektonik
Japonez në vitin 1979; Curch of the Light, Osaka (1989); the Pulitzer Foundation for the
Arts, St Louis (2001); Teatro Armani, Milan (2001); The Modern Art Museum of Forth
Worth (2002); dhe 21_21 Design Sight në Tokyo (2007). Në mesin e shumë çmimeve që
kanë marrë janë The Grand Medaille d'Or nga Academie d'Architecture (1989) the Pritzker
Architecture Prize (1995), The Gold Medal of the American Institute of Architects (2002)
dhe Gold Medal of International Union of Architects (2005). Ando është një anëtar nderi i
American Institute of Architects dhe American Academy of Arts and Letters, si dhe Royal
Academy of Arts në Londër. Ai ka qenë një profesor vizitues në University of California,
Berkeley, Yale, Columbia, dhe Harvard (Brownell, 2011).
''Arkitektura është natyrshëm e përbërë nga substancat. Funksioni i kontaktit të njeriut është
thelbësor për arkitekturën, dhe arkitektët nuk duhet të shmangin dimensionet e prekshme.
Abstrakti në anën tjetër, nuk është zhvilluar si koncept brenda arkitekturës apo artit deri në
fund të shekullit 19të, është një pasqyrim i shekullit të 20të. Abstrakti lidhet në një mënyrë
moderne të jetës dhe në një mënyrë moderne të të menduarit. Kështu, që nga fillimi i
karrierës sime, kam besuar se arkitektura duhet të shfaq të dy cilësitë e substancës dhe
abstraksionit në të njëjtën kohë. Ky është një objektiv që e kam ndjekur nga fillimi
(Brownell, 2011).''
''Çeliku, për shembull është një material që kam punuar me të për një kohë të gjatë.
Megjithatë në fazën e ardhshme te karrierës sime mund të zhvendosëm tek materialet e
drurit, duke pasur parasysh kërkesën e madhe globale për çelik sot. Në një botë ku çdo
34

qytetar kinez dhe indian dëshiron një shtëpi të rehatshme të stilit perëndimor, nuk do të ketë
mjaftueshëm beton ose çelik për të akomoduar këtë dëshirë. Duke pasur parasysh një
skenar të tillë, unë parashikoj që do të kthehem në përdorimin e gjerë të drurit. Unë pyes
vetën në lidhje me plastikën për shembull. Plastika është e bërë nga nafta, por duke pasur
parasysh rritjën e mungesës së naftës ndoshta cikli mund të ndryshojë dhe karburanti të
bëhet nga plastika. Profesioni i arkitekturës ka nevojë për tu rifokusuar energjitë e tij në
këto lloj çështje, në vend se thjesht të bëj objekte adhurimi. Përndryshe, arkitektët nuk do të
nevojitën më (Brownell, 2011).''
Tadao Ando kishte shkuar ne Evropë në vitin 1965 për ta takuar Le Corbusier saktësisht në
Paris dhe me ato pak informata që ka pasur është munduar ta gjej zyren e tij. Tadao Ando
nuk është takuar me të dhe pasi u kthye në Japoni kuptoj se Le Corbusier kishte vdekur me
27 gusht 1965 vetëm disa javë para se ky të mbërrinte në Paris (Hunter, 2012).

4.1 Tomishima House, Osaka, Japan
'' Në vitin 1969, katër vjet pas përpjekes sime për ta takuar Le Corbusier, unë e hapa zyrën
time dhe dizajnova projektin e parë: një shtëpi të vogël, kjo ishte për të zëvendësuar një
periudhë tipike të hershme Showa (periudha ndriçuese e Japonisë) e cila ndodhet pranë
qarkut Umeda, Osaka. Me një buxhet vetëm 43.000$, që ishte një shumë me kosto të ulët
për një shtëpi në atë kohë, unë zgjodha beton të pambrojtur si një material që mund të
akomodoj volumin më të madh hapësinor. Unë gjitashtu mendova të dizajnoj një strukturë
që nuk kërkon lëndë druri dhe që mund të përfundoj thjeshtë duke hequr formën e mykut do
ta mbajë çmimin poshtë. Në atë kohë, unë nuk kisha të bëjë aspak me krijimin e betonit të
bukur por vetëm me strehimin e sasisë së hapësirës që mund të krijojë me buxhet të vogël.
Prandaj, krijova një kulm të xhamit që do të ndriçojë kuzhinën, si dhe qëndrimin ditor dhe
dhomën e gjumit. Unë kam përdorur betonin për të krijuar hapësira tre-dimensionale që
nuk mund të bëhen nga druri. Në kohën kur u përfundua në fillim të vitit 1970, struktura e
klientëve të familjës kishte ndryshuar plotësisht. Familja me tre persona ishte bërë me pesë
pas lindjes së binjakëve. Arkitektura është një gjë e gjallë ku shumë gjëra të papritura
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ndodhin. Për shkak të disa rrethanave, kam vendosur ta blej këtë shtëpi dhe t'a bëjë atë
zyrën time (fig 12.)'' (Hunter, 2012).
Hapësirat e brendshme ndërveprojnë me hapësirën e jashtme vetëm me anë të dritës që hyn
nga kulmi prej xhamit që e ndriçon çdo nivel të shtëpisë me anë të një atriumi qendror. Kjo
dritë e drejpërdrejtë zbutet duke zbritur në nivele të kateve akomoduese: dhomën e gjumit,
dhomën e qëndrimit ditor dhe kuzhinën duke i dhënë një ritëm natyror për të jetuar brenda
shenjëtores me muret bosh të ndërtesës së bashkëngjitur (Furuyama, 2006).

Fig 12. Tomishima House 1971-1973, Osaka
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4.2 Row House, Osaka, Japan
Row House është bërë me beton të ekspozuar duke e zëvendësuar njësinë e mesme të tri
shtëpive në rend në një lagje në qendër të Osakas. Ando, i cili e sheh vetën si një luftëtararkitekt, ka zhvilluar disa propozime të guximshme për shtëpi të vogla. Në mesin e atyre
shtëpive Row House në Sumiyoshi kurorëzon arritjet e tij (fig 13.) (ArchiTeam, 2013).

Fig 13. Row House, Sumiyoshi, Osaka, Japan 1975/76
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Pasi funksionimi njihet si qendër e jetës së përditshme në shtëpi, bëhet ndarja e oborrit me
dhomën e qëndrimit ditor në një fund të katit përdhesë, nga kuzhina, dhoma e ngrënjes dhe
banjos. Në katin e sipërm, dhoma për fëmijë është përballë me të gjithë oborrin në drejtim
të dhomës së gjumit master. Ndërtesa paraqet një fasadë të thjeshtë nga rruga. Një thyerje
në fasadën ballore është i vetmi tregues që ka jetë brenda (fig 14.) (ArchiTeam, 2013).
Ishte projektuar pa dritare të jashtme që e pasqyronë dëshirën e pronarit për ta bërë atë të
ndihet sikur nuk ishte ''në Japoni'', por për të kompenzuar dritën e humbur, është krijuar një
kopsht me vendkalim kryq (America Pink).

Fig 14. Row House, Sumiyoshi, Osaka, Japan
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Trajtimi që i bën natyrës Ando në qytet është një gjë tjetër që e dallon punën e tij.
Ballafaquar me mjedisin e dendur të qytetit Osaka, ai erdhi në përfundim që bashkëjetesa
me natyrën ishin themelore për jetën e njeriut. Ai propozoi një mënyrë jetese të re në
bashkëpunim me natyrën, e cila është integruar në vendbanim. Mund të bëhet shumë ftohtë
në dimër, në ditët me shi sa që ombrella është e nevojshme për të shkuar në tualet. Ando i
dha prioritet, jo disa nocioneve të komoditetit të lehtë, por për të qenë në gjendje për ta parë
qiellin lart dhe për ta ndier erën. Oborri i Row House është një hapësirë e izoluar larg
qytetit të dendur, është e hapur vetëm në qiell. Është një dritare duke pranuar dritë, erë dhe
shi në mënyrë që natyra të jetë në gjendje të deportojë në frymën e vëzhguesit. Oborri i bërë
nga betoni, qelqi dhe guri reflekton dritën dhe shkakton hijet (fig 15.) (Row House, 2013).

Fig 15. Courtyard of Row House, Sumiyoshi, Osaka, Japan
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4.3 Koshino House, Ashiya, Japan

Në Koshino House, Tadao Ando organizoi dy kuti organike të betonit paralelisht në mënyrë
që të bëjnë shpërndarjen e pemëve rreth tyre, dhe gjithashtu i kishte mbjellur ato në Tokë.
Dy kuti me madhësi të ndryshmë janë të lidhura nga një korridor nëntokësorë dhe një oborr
i hapur (fig 16.). Shtëpia dy katëshe përmban në katin përdhesë qëndrimin ditor, kuzhinën
dhe hapësirën e ngrënjes. Kati i lartë ka një master dhomë gjumi. Si dhe, oborrin që vepron
si një qëndrim ditor i hapur me dritë natyrore e rrethuar me shumë pemë të shpërndara
(Koshino House). Një faktor qe vlen të theksohet është se nuk ka elemente dekorative.
Pamja sigurohet nga hapësira e gjerë, së bashku me hijet nga hapjet e ngushta dhe materiali
i betonit, të dyja të kombinuara operojnë si i vetmi zbukurim. Të gjitha muret janë bërë të
këtij materiali dhe janë pa zbukurime dhe në formën e tyre natyrale (fig 18.). Tadao Ando
përdori këtë material sepse është një mënyrë për të pranuar dritë dhe erë brenda mureve dhe
duke krijuar një ndjenjë të qetësisë . Arsye tjetër pse është përdorur ky material, është për
shkak të industrializimit dhe burimeve teknologjike për të cilat qasja është një arkitekt që
jeton në një vend të zhvilluar si Japonia. Xhami është përdorur për të bërë dritare të mëdha
qelqi në të gjithë shtëpinë. Arsyeja pse ka përdorur këtë material është për t’i dhënë sasi më
të madhe dritës dhe të ofroj pamje të kopshtit (World, 2015)

Fig 16. Koshino House,1980-1984
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Fig 17. Koshino House, Ashiya, Japan 1980-1984
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Ndërtesat që i ka projektuar Ando janë të njohura për pastërti, qetësi dhe forcë. Ato nuk
janë të lehta për të jetuar në to, por as nuk janë indiferente për komoditetin e njeriut, nuk
janë mësime në teorinë arkitektonike por shembuj të vërtetë arkitektonik. Ato posedojnë
kopshte të hapura të kulturës së lashtë Zen, e përkthyer në fjalorin e arkitekturës moderne.
Ato nuk mund të ishin më shumë së kaq në dizajnin tradicional japonez, dhe nuk mund të
jenë më shumë se Japonia bashkëkohore në angazhimin e tyre ndaj modernitetit. Si mund
arkitektura të jetë në të njëjtën kohë e ashpër dhe shpirtërore, në mënyrë intelektuale
rigoroze dhe aq e thellë sensuale? Kjo është një pyetje që e gjen përgjigjen e saj në
kishëzën e vogël të krishtertë që është ndoshta ndërtimi më i njohur i z.Ando në Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, e ndërtuar në një zonë të dendur periferike të Osaka. Për këtë aftësi
njihet z. Ando për të nxejrrë kuptim të thellë emocional nga forma e thjeshtë gjeometrike që
mund të shihet me thjeshtësinë e saj dhe shumë drejtpërdrejt (Goldberger, 1995).

4.4 Church of the Light (Kisha e Dritës), Osaka, Japan

The Curch of the Light (Ibaraki,Osaka, 1988-89) është e vendosur në një periferi banimi
40km në veri-lindje të qendrës Osaka. Ajo përbëhet nga një kuti drejtëkëndëshe e betonit në
këndin 15" nga një mur me qëndrim të lirë. Ky mur dysh detyron vizitorët të kthehen për të
hyrë në kishë. Si gjithmonë me Andon, duke hyrë në një ndërtesë kërkon një akt të vullnetit
dhe të vetëdijës për arkitekturën. Brenda, materiali i papërpunuar i dyshemesë dhe ulëset
janë bërë nga ngjyra të errëta duke theksuar qartë dizajnin. Në një formë të pazakontë, kati
zbret në disa nivele drej altarit, që ndodhet ngjitur me murin e pasëm, i cili me hapjen
horizontale dhe vertikale formon një kryq, duke mbushur hapësirën me dritë (Jodidio,
1996).
Në kontrastin e errësirës hapësira e brendshme e kishës për shkollën e ditës së diel është
ndërtuar prëj drurit me ngjyrë më të lehtë më një sipërfaqe më të lëmuar. Vëllimi i shkollës
së dielës hapet deri në një hapësirë të dyfishtë, lartësi me një nivel të ndërmjetëm (fig .19)
(Silloway, 2004).
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Fig 18. Church of the Light, Osaka 1988-1989
Përdorimi i materialeve të thjeshta përforcon dualitetin e hapësirës; struktura e betonit
largon ndonjë dallim të motiveve dhe estetikës tradicionale të krishterë. Përveç që nxjerr
një kryq nga fasada e lindjes, kisha e bërë nga betoni i cili e shton errësirën e kishës duke
krijuar një vend më të përulur të adhurimit. Si një testament për arkitekturën minimaliste,
kryqi në fasadën e murit lindor është i vetmi simbol fetar i pranishëm në këtë kishë (Church
of Light by Tadao Ando).
Curch of the Light ishte një punë më buxhet shumë të ulët, ku enterieri i zymtë ishte i
domosdoshëm, dhe jo aq shumë zgjidhje estetike. Kontraktori dhuroi donacion për
ndërtimin e kulmit pasi fondet ishin shpenzuar dhe ulëset e kishës ishin bërë me dru të
rikuperuar dhe kallëpet nga betoni. Megjithatë, thjeshtësia e kishës është bukuria e saj e
organizuar shumë mirë, hapësira shumë të përqendruara vetëm disa hapa larg nga lagjia e
banorëve (Chan, 2000).
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Fig 19. Church of the Light, Osaka 1988-1989

Fig 20. Church of the Light sketch
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4.5 Vitra Conference Pavilion, Germany

Ky pavijon i konferencave është projektuar për përdorimin nga ana e personelit ekzekutiv
të një kompanie të mobileve, dhe është vendosur në afërsi të objektit të prodhimit të
kompanisë në Gjermani. Lartësia e ndërtesës është minimizuar në bazë të pozitës së
pjerrtësisë, me një pjesë të saj që ndodhet nën tokë. Ajo është e përbërë nga tri elemente një drejtkëndësh që shkon paralel me muret e oborrit katror, një drejtëkëndësh tjetër që
depërton në kopsht në këndin 60 shkallë dhe një volum cilindrik që formon një hapësirë të
zbrazët që i bashkon dy drejtëkëndëshat (Furuyama, 2006) .

Fig 21. Vitra Conference Pavilion, 1993, Germany
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4.6 Japan Pavilion, Spain
Qëllimi i këtij pavioni ishte që njerëzit në pjesën tjetër të botës të njihen me estetikën
tradicionale japoneze, një estetikë e bazuar në thjeshtësinë pa zbukurime. Misioni i këtij
projekti ishte që të riinterpretojë arkitekturën e drurit në teknologjinë bashkëkohore dhe për
të krijuar një ndërtesë që bën lidhjen e tradicionales me modernitetin, teknologjisë dhe
kulturës (Kabra, Japan Pavilion Expo 92′ by Tadao Ando).
Pjesa e jashtme e ndërtesës paraqet lakim në muret e mëdha të cilat janë dërrasa të lëmuara.
Vizitorët ecin në një urë me hark për të arritur në hyrjën me hapje të madhe. Nga kjo pikë
ata hynë në hapësirën e ekspozitës ku fillon një pjerrtësi përgjatë rrugës së tyre në ndërtesë
(Furuyama, 2006).

Fig 22. Japan Pavilion, Expo'92, 1989-92
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4.7 Chikatsu- Asuka Historical Museum, Japan
The Chikatsu- Asuka Historical Museum, Osaka është bërë për të ekspozuar dhe hulumtuar
objekte të periudhës së Kofun dhe Asuka të kulturës japoneze nga shekulli i IV deri në
shekullin XII. Sipas Andos koncepti fokusohet ''në fuqinë e arkitekturës për të prodhuar një
peisazh të ri'', muzeu bëhet një pjesë integrale e peisazhit që ky muze e shërben për t'a
ekspozuar. Brenda ndërtesës, objekte që janë gjetur nga varrezat janë ekspozuar në një
enterier të errët duke shkaktuar enterier të varrezave në të cilat ato objekte u zbuluan.
Përdorimi i betonit si material ndërtimor i Andos kujton punën e mentorëve të tij
arkitektonik Le Corbusier dhe Louis Kahn, duke kombinuar këtë preferencë me estetikën
japoneze të kontrastit të lehtë dhe të errët, enterierit dhe eksteriorit, të mbyllur dhe të hapur,
të fortë dhe të butë, natyra dhe qyteti, në lindje dhe në perëndim (fig 24.) (McQuaid, 2002).
Idea e projektit është që t'i ofrojë vizitorëve një ndërtim të periudhës historike që i përkasin
mbetjeve sa më afër që është e mundur me realitetin. Ando është arsyeja pse kanë zhvilluar
një mënyrë për të ndërtuar një pjesë nëntokësore ku janë të shfaqura elementet arkeologjike
(fig 25.). Për të hyrë në muze duhet kaluar një kodër për të arritur një liqen që të shpie në
një ujvarë. Ecja përgjatë shkallëve të shpie në pjesën më të lartë të tempullit të arkeologjisë.
Brenda Ando propozoi një vizitë në kontakt me të kaluarën , vazhdimisht duke shkaktuar
pamjen e varrezave. Drita vjen nga lart por atmosfera është mbajtur qëllimisht në errësirë
(Chikatsu Asuka Historical Museum).

Fig 23. Chikatsu Sketch
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Fig 24. Chikatsu- Asuka Historical Museum 1989-92

Fig 25. Chikatsu, Interior
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4.8 Fabrica (Benetton Research Center), Treviso, Italy
Villa Palladian e shekullit XVII qëndron në një vend në periferi të Trevisos, një qytet 30km
nga Venecia në pjesën lindore të Italisë. Restaurimi i kësaj ville ishte i kushtëzuar për
dizajnin e kësaj qendre të re hulumtuese, pranonin studentët e rinj nga e gjithë bota që kanë
njohuri në artet e aplikuara si: projektimi arkitektonik, fotografia , arti grafik, media dhe
tekstil. Objektet përfshijnë dhoma studimi, studio, galeri arti, një sallë leximi, kafiteri,
restorant dhe një librari. Të gjitha këto hapësira janë të hapura si qendër tregtare që i lidh
njërën me tjetrën (Furuyama, 2006).
''Unë kam qenë me fat sepse puna e Tadao Andos ne Fabrica do të thotë se unë në fakt
mund të shoh arkitekturën e tij këtu në Ponzano'' thotë Alessandro Benetton (nënkryetar
ekzekutiv i organizatës së babait të tij Luciano Benetton, e themeluar më 1965) (Nicholls,
2010).
Siç thotë Ando ''Kolonadat kombinohen me reflektimin e villave në pellg për të krijuar një
peisazh të ri. Qëllimi ishte duke shtuar arkitekturë të re, të sjellë bukurinë dhe vitalitetin e
villave të vjetra dhe për të prodhuar brenda një harmoni, një marrëdhënie reciproke të
përgjithëshme në mës të rejës dhe të vjetrës qe do të kaloj nëpër kohë (Jodidio, 1996).
Si shumica e veprave të Andos, ndërtimi i ri është bërë nga betoni i përforcuar të kundërtën
e villës Palladian. Hyrja e re kyresore, eliptike në formë nuk mund të hyjë në konkurrencë
me format e vjetra te vilës. Auditoriumi i strukturës ekzistuese del nga një muri i lakuar dhe
hapet mbi oborr (fig 27.). Kjo hapësirë është prezantuar nga një lloj galerie prej 7m e gjerë
me disa shtylla rrethore, të cilat depërtojnë në villë dhe shtrihen jashtë përgjatë pellgut (fig
26.). Ando i njohur për ndjeshmërinë e tij në kontekstin natyror të arkitekturës së tij dhe
aftësinë për të rritur abstraksionin dhe gjallërimin, afron motiv në një mënyrë jo-pushtuese ,
duke lënë projektin e tij të ''gërmoj'' në një qytet monumental nëntokësor të dukshëm, në
nivelin e parkut vetëm në madhështinë e qetë të rrugëve (E.F., 2015).
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Fig 26. Fabrica (Benetton Research Center), Treviso, Italy 1997

Fig 27. Fabrica
(Benetton Research
Center), Treviso, Italy
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4.9 Meditation Space, UNESCO, Paris, France
Kjo strukturë arkitektonike është autorizuar për të simbolizuar paqen dhe për të rikujtuar
përvjetorin e 50-të të miratimit të kushtetutës së UNESCO-s. ''Meditation Space'' e Tadao
Andos u zgjodh nga shumë projekte të propozuara nga arkitektë botëror. Përtej thjeshtësisë
dhe përsosmërisë, karakteristikat e arkitekturës së tij këtu krijojnë një punë simbolike duke
përdorur granit rrezatues që vjen nga Hiroshima. Përmes kësaj, ai e fton vizitorin për të
reflektuar mbi tmerrin e Hiroshimës dhe kështu për të medituar mbi fuqinë shkatërruese të
njerëzimit. ''Meditation Space'' ia kalon ndërtesave të UNESCO-s me numër të pafund, i
lejonë ata që punojnë në organizatë për të ardhur në një hapësirë të ndërtuar në masë të
njeriut. Në mënyrë për të hyrë në objekt, vizitori në një farë mënyre duhet të ndjekë një
udhëzues të ''udhëtimit'' nga një ramp në një rrugë të shtruar që të dërgon në njërën prej
hyrjeve (fig 28.). Hapësira e meditimit mund të kalohet pa pasur nevojë për të hapur ndonjë
derë, pragu në mës të dritës dhe hijës thekson një peisazh simbolik në arkitekturën e Andos.
Brenda hapësirës vizitori mund të ulet në njërën nga katër karriget identike me pjesën
shumë të lartë në të cilën mbështetemi (fig 29.) (Works of Art and Special Projects Unit).
Ky objekt paraqet një hapësirë abstrakte që sugjeron vetminë dhe lirinë shpirtërore. Natyra
ka rol kyç në këtë vepër. Ando ka përdorur arkitekturën e tij si një ndërmjetësues midis
ambientit natyror dhe njeriut dhe ka gjetur takimin direkt mes tyre. Drita, uji dhe ajri janë
idetë thelbësore të Tadao Andos duke shkaktuar botën natyrore (Meditation Space).
The ''Meditation Garden'' si i gjithë objekti është e perbërë nga elemente të thjeshta: dy
mure për të ndarë vendin nga mjedisi rrethues; një pishinë në tërë kopshtin; një hapësirë
lutje cilindrike që noton në pishinë dhe një ramp që siguron qasje në këtë hapësirë. Uji
rrjedhë mbi gurë dhe simbolikisht pastron shpirtat e atyre që kanë vdekur në luftë; dizajni
është një shprehje e drejpërdrejtë e dëshirës së pastër për paqe, kjo cilësi e bën hapësirën e
meditimit të UNESCO-s simbol të paqes dhe integritetit ndërkombëtar (Kabra, Meditation
Space UNESCO, Paris) .
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Fig 28. Meditation Space, UNESCO, Paris, France 1995

Fig 29. Meditation Space, Interior
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4.10 Modern Museum of Fort Worth, Texas, USA
Muret masive me beton arkitektonik shprehin strukturën themelore të modernës duke
mbrojtur brendësinë. Muret transparente të larta 12m të xhamit me kornizë të metalit që e
rrethojnë mbështjellësin e betonit, duke ofruar zona madhështore të qarkullimit të
vizitorëve për të parë ndërtesën përreth, pellgun e madh që reflekton, skulpturat që ndodhen
jashtë dhe peisazhin. Dëshira për të përdorur dritën e shpërndarë dhe të reflektuar brenda
hapësirave të galerisë kishë një ndikim të madh më projektimin e ndërtesave ("World's
Most Beautiful Art Museums").
Kulmi i betonit është i mbështetur nga shtylla të mëdha të formës Y të cilat paraqitën si
duart e njeriut në pjesën e lartë (Ambrose, 2008).

Fig 30. Modern Museum of Fort Worth , Texas, Usa, 2002
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4.11 4x4 House, Hyogo, Japan
4x4 House përshtatet plotësisht me vendndodhjen. Një faktor vendimtar në këtë projekt ka
qenë tërmeti Hanshin, i cili ka shkaktuar shkatërrimin e tmerrshëm të kësaj zone. Pasi
shtëpia e parë është përfunduar klienti i dytë i kërkoi Tadao Andos për t'a ndërtuar një
shtëpi të ngjashme në një vend fqinj. Me kerkesën e dytë, arkitekti ka qenë në gjendje për ta
përfunduar idenë e tij origjinale të dy shtëpive, por pa komunikim në mes tyre ashtu siç
kishte menduar më parë. Çdo njësi është bllok nga betoni që shërben si shtëpi xhami me
pamje nga deti (4x4 House).
Vendi shumë i vogël për këtë shtëpi nuk lejon asgjë për të përpunuar, organizimi është
mbajtur shumë i thjeshtë dhe i qartë. Shkallët e kanë një përqindje të madhe të hapësirës së
katit, veçanërisht që secili prej 4 kateve është shume i vogël. Kati i lartë është një kub 4m
në një anë, që është i vendosur nga ana e detit. Ana e vendosur nga deti është plotësisht
xham, pamja është e tillë, që të bën të ndihesh si në anije në deti. Hapësira na lejon të
shijojmë hapësirën e gjerë të detit dhe qiellit (fig 31.) (Kabra, 4×4 house by Tadao Ando).

Fig 31. 4x4 House, Interior
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Fig 32. 4x4 House, Hyogo, Japan, 2003

4.12 2121 Design Sight, Minato, Japan
Ndërtesa është një strukturë e ulët që përbëhet nga një kat përdhesë dhe një kat nëntokësor.
Pjesa më e madhe e volumit të ndërtesës, e cila ka një formë unike që përmban një kulm
nga një pllakë gjigante e çelikut që ka një pjerrtësi deri në tokë si dhe që depërton nëntokë.
Në katin e parë është zona e hyrjes dhe pritjes, ndërsa kati nëntokësor ka dy galeri dhe një
trekëndësh të fundosur (fig 33.) (The Architecture).

Fig 33. Sketch by Tadao Ando
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Fig 34. 2121 Design Sight, Tokyo, Japan, 2007

4.13 152 Elizabeth Street, New York, USA, 2015
Tadao Ando ka projektur ndërtesën e parë në New York, një ndërtesë ''ultra-luksoze''. Një
nga karakteristikat e projektimit të ndërtesës është në hollin hyrës, një kat me ujë në muri
me panele xhami që është e ndriçuar nga drita natyrale ''thonë arkitektët duke komentuar
mbi projektimin e ndërtesës e cila i referohet katër elementeve kryesore- dritës, tingullit,
ajrit dhe ujit( fig 35.). Banorët dhe vizitorët menjëherë përjetojnë tensionin në mes të dritës
dhe hijes, me dritën që depërton nga vrimat në muri, duke e gjallëruar sipërfaqen
arkitektonike të dhomës me beton (Rosenfield, 2015).''
''Une doja të bëja arkitekturën që ka këtë lloj të ndjeshmërisë delikate. Une doja të krijoja
diçka që vetëm një person japonez mund t'a bënte (McKnight, 2015).''
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Fig 35. 152 Elizabeth Street, Lobby

Fig 36. 152 Elizabeth Street, View
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Fig 37. Ichigoni Street, New York, USA, 2015

Sipas Tadao Andos: Arkitektura është një profesion jashtëzakonisht i vështirë sepse shpesh
shkon mbrapsht. Pra, për këtë arsye, unë jam gjithmonë i vetëdijshëm për të caktuar
periudha të rënies dhe shpesh e gjej vetën në mundime të mëdha për shkak të mendimeve të
thella. Me çdo projekt të ri gjithmonë është një krizë e shkaktuar nga vështirësitë e arritjes
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së nivelit të cilësisë që e tejkalon punën timë të mëparshme. Gjithashtu, si menaxher i zyrës
arkitektonike, e përjetoj vazhdimisht frikën e mungesës së punës. Dhe është një shqetësim
se do të ketë një paaftësi në mesin e stafit tim për të më kuptuar çfarë unë jam duke
menduar, duke shkaktuar dështim. Ju nuk jeni kurrë i sigurt se çfarë është në horizont.
Metodat e punës së Andos përfshijnë skicat origjinale të konceptit të vizatuara si plan me
anëtarët e stafit të tij, që mund të jenë më shumë së njëzet në çdo kohë. Çdo projekt është
ekzekutuar nga një person i stafit tim dhe unë, thotë ai duke punuar si grup dyshe. Kur kemi
tetë projekte, kemi tetë njerëz në staf, dhe posa të fillojmë nuk kemi ndonjë pushim deri sa
të përfundojmë. Ka edhe disa studentë që punojnë me gjysmë orarin gjithmonë në zyre''
(Hunter, 2012).
''Kur krijon diçka, pjesa themelore e krijimit është është aty ku ju mund të mbani tensionin
në proces. Dhe gjithashtu, sigurisht ju keni nevojë për një ekip. Sa herë që unë punoj në
SHBA osë në Evropë shqetësimin e parë që e kam është nësë unë mundem apo jo të
posedoj një ekip të mirë, dhe nëse ky ekip mund të mbajë vullnetit për të punuar nën një
qëllim të vetëm (Bailey S. ).
Ando është i njohur gjithashtu për përzierjen e arkitekturës Lindore dhe Perëndimore.
Muret e tij masive nga betoni përkufizojnë me kujdes kompozimet gjeometrike të katrorit,
rrethit dhe këndeve në modelet e pafundme të freskëta dhe të paparashikushme. Ai është i
njohur shpesh për ndërtesa të thjeshta që të kujtojnë kopshtet e lashta të Zen por që janë
realizuar në arkitekturën e përditshme moderne. Ato janë tradicionalisht japoneze në ajrin e
tyre të rezervave, por janë të përkushtuara në modernitet. Përfshirja e natyrës në projektet e
tij ka qenë e përshkruar si e zbutur, përmbledhur dhe e stiluar. Kopshtet e tij janë të
shtruara, bimësia në minimun, nëse veç ka bimë. Ai preferon elemente atmosferike.
Ndërtesat e tij përfshijnë dritë, erë, temperaturë dhe reshjet për të bërë banorët të
vetëdijshëm për ndërveprimin e tyre me hapësirën. Kjo vetëdije medituese është ofruar si
kundërhelm për njëtrajtshmërinë e jetës bashkëkohore urbane. Ndriçimi elektrik dhe
mjediset klimatike të kontrolluara i bëjnë njerëzit të pandjeshëm ndaj natyrës madje edhe
ndaj ekzistencës së tyre duke reaguar si të ndarë nga mjedisi i tyre (Tadao Ando Facts).
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5. KONKLUZIONET
Ky punim është bërë për të hulumtuar dhe studiuar historikun e minimalizmit,
minimalizmin në arkitekturë si dhe minimalizmin në veprat e Tadao Andos, duke ardhur në
përfundim se:
-

Minimalizmi është një periudhë shumë e gjerë që nuk mund ta përcaktojmë me një
definicion të vetëm.

-

Minimalizmi është shfaqur në fusha të ndryshme të artit vizual dhe muzikës, nga
fillimi i shekullit të XIX-të.

-

Synimi i minimalizmit është përdorimi i vetëm elementeve të domosdoshme dhe të
nevojshme për të arritur thjeshtësinë.

-

Dizajni minimalist bën të mundur që me pak elemente të impresionon shumë.

-

Objektet minimaliste në arkitekturë janë të projektuara me forma themelore dhe të
drejta, linja të pastërta dhe me ndriçim natyral.

-

Për të dizajnuar mirë janë këto komponente që duhet t'i kushtojmë rëndësinë
kryesore: funkisonit, përdorshmërisë dhe ndenjave fizike.

-

Sekreti që i bën objektet minimaliste të bukura dhe elegante është projektimi i pa
ngarkuar.

-

Ndikimi i dizajnit tradicional japonez është rëndësia që ata i japin bashkëveprimit të
objektit me mjedisin duke e bërë klientin të lidhet emocionalisht me objektin.

-

Tadao Ando është njëri nga arkitektët minimalist i njohur me objektet e tij të
shumta. Disa nga karakteristikat e projektimit të tij janë hapësirat e gjera me mure të
betonit të pa zbukuruara, me dritare të mëdha, ndriçim natyral për arsye të
përdorimit të elementeve natyrore si: dielli, shiu, dhe era. Materialet që i hasim në
veprat e tij janë: betoni i përpunuar, çeliku, druri dhe qelqi. Format gjeometrike të
përdorura janë: katrori, rrethi, dhe kënde në modele të ndryshme. Tadao Ando ka
projektuar lloje të ndryshme të objekteve si: villa, zyre, ndërtesa komerciale,
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ndërtesa kulturore, ndërtesa kolektive dhe ndërtesa të përkohshme. Qëllimi kryesor i
krijimit të objekteve është tërheqja e hapësirës intime nga rruga në mënyrë që t'i
lejojë klientat të përjetojnë qetësinë dhe lidhjen më shumë me natyrën.
Kjo analizë na bënë të kuptojmë për rëndësinë që duhet t'i kushtojmë objekteve të cilat i
projektojmë, në mënyrë shumë të kujdeshme, jo vetëm për ta plotësuar hapësirën e zbrazët
mirëpo të krijojmë një lidhje të ngushtë emocionale dhe të qetësisë në hapësirën që do t'a
projektojmë.
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